## 

كفتوكو با بابك كلستانى به ببانه انتشار آلبوم "توتيا"
مانو غفارى


- لحظاتى در آلبوم وجود دارند كه ممكن است شنونده را سردرگّم كند، تويى نوازنده خارج از ريتم نواخته است. آيا اين اين عمدى است؟ طبيعتا عمدى است! إكر موسيقى هميشه انتظارات را را برآورده كند، باعث كسالت التا مى شود. براى من اينجنين است. اينكه موسيقى بايد روى ريتم نواخته شود، انتظارى اريا است از سوى شنونده (و كاهى نوازنده) كه لزوما هميشه برآورده نخراواهد شد. و اين يكى از دلايل زيبايیى هنر است. بصضى از قططات در اين آلبوم اصوولا اينكونه نوشته شدواند و ونازنلنهها در تمرينات براى نواختن لحظاتى كه ظاهرا الز از ريتم خاج مىشود با جالشى جدى مواجه بودند كه خوشبختانه به خوبى از يس آن برآمدند.
- وقتى صحبت از هنر مىشود، يكى از اولين سوالاتى كه در مورد
 تاثيريذير مىدانيد؟ اتح آرى، چهه كسى عمدهترين تاثير را روى شما كَاشته است؟ تاثيريذيرى از آن وازثهمايى است كه به شدت قابل بحث است وت و كاهى كمراه كنتد. بسيارى از هنرمندان روى من تاثير كذاشتهاند. از مونته وردى تا واوانز. از شوئنبرى تا ليكتى. از بِنى فلويد تا هنرمنـان شرق دور از از موسيقى سنتى ايران تا تا موسيقى جَز. اما اكر سوال اين است كه آيا اموسيقى من تحت تاثير مستقيم آن هاستا هاست، بايد
 و سعى كنم قطعهاي مشابه بسازم، خير.

[^0]بابك كلستانى، متولد تهران، در رشتهى آهنكسازى الكتروأكوستيك در دانشكاه دولتى هنر بِرن، كشور سوئيس تحصيل كرده است. او در سبك معاني
 ألمان، اتريش و سوئيس به اجرا در آملماند. آلبوم توتيا كه شامل قطعاتى آست از وى كه براى سازهاى زهى و بيانو نوشته شدلاند، بها تازكى توسط نشر موسيقى ارغنون منتشر شله است. انتشار اين آلبوم بيانهاى شد تا تا بابابى كلستانى از راه دور مصاحبهاى انجام دهيمر. اين آلبوم اولين اثر اين آهنكساز است كه به طور رسمى در ايران منتشر مىوشو.

## - آقاى كَلستانى، درباره تصميهتان به تحصيل در حوزه آهنگساز

 توضيح دهيد؟ من هركز تصميم نكرفتم كه آهنكساز شوم. آشنايى من با موسيقى در كودكى شكل كرفت. موسيقى راك و موسيقى كلاسيك. من در آن زمان شنونلداماى منفعل بودم؛ شايد مثل هر كودك ديكرى. موسيقى در محيط زندكى من حضور داشت. اما من توجه جندانى به آن نداشته. تا اين كه آرارم آرام متوجه موضوعى شدم. اين
 و اغلب بيش بينى هايم درست از آب در مىآمد. زمان كـنشت و الز طريق بيرم با آهنكسازان بزرى آلمانى، نظير يوهانِس برامس و وباخ آشنا و از از همان زمان

 كسى جديشان نمى كرفت. اما من همجّنان به آهنكسازى ادامه دادم تا تا اينكه

تصميم كُرفَته در دانشكاه در زمينهى موسيقى تحصيل كنه و تا امروز...

## - آلبوم توتيا چچَّونه شكل ترفت؟


 در طى يكى سال كنشته به بايان رسيدند. در اين ألبوم سعى كردم قطعاتى رادر كنار هم قرار دهم كه مجموعهى مملو از رنكّهاى كوناكون شكل كيرد.

به عنوان المانى براى آهنكسازى استفاده كردم. جيزى كه متاسفانه كمتر به آن توجه شده است. موسيقى ما، مثل خوش نويسى، فرش، نقاشى و و معمارىىمان
 (Ornament) ايران يك المان است براى خلق آثار مـهر و من از آن در دو قو قطه براى بيانو كهي اصولا قطعاتى ايرانى نيستند استفاده كردم. در اين دو قطهه اين المان نقشى تعيين كنتده دارد و نه جانبى.

- از موسيقى الگوريتميكى نام برديد. آيا منظورتان موسيقى است كه توسط هوش مصنوعى ساخته میشود؟ هوش مصنوعى يكى از زير شاخههاى موسيقى الكوريتميك است كه برایى من هنوز جندان جذاب نيست. تلاشهايى كه در هوش مصنوعى شله، معمولا براى حل مساله است. مساله جيست؟ به عنوان مثال اينكه جكونه میتوان از از طريق كامييوتر به قطعهاى رسيد كه حال و هواى قطعات باخ را داشته باشد. با ما ما اينكه
 تحصيل ياد مى يرييم كه باخ جكونه آثارش را خلق مى مرد كه مثل او آهنكسازى نكنيه! موسيقى من generative و و و است و شديا تحت كنترل! و همين ارادمى معطوف به كتترل در اين موسيقى است كه باعث ايجاد مشكلاتى بزرى مىشود كه اشارهاى كوتاه به آن داشتم.


## - آيا از نرم افزار خاصى براى ساختن موسيقى الگوريتميك استفاده ميكنيد؟

 افزار امكانات بسيارى رادر اختيار آهنكسازان قرار مىدهد، اما استفاده از آن آن اين

 اين طراحى شدهاند كه در خدمت خلق آثار هنرى باشند. از آنجايمى كها اين مساله در حوصلهى اين مصاحبه نمى كنجل، از توضيح بيشتر آن برهيز مىكنم.

- تا جه اندازه مدرنيته روى آثار شما تاثير كَذاشته است؟

 است كه با اتزوتيك كردن بيش از حد موسيقى، هنرمندان اصيل فضا فضا را برایى
 به اصطلاح هنرى ايجاد نشود، موسيقى بیارزش صنعتى (توليد انبوه. از توليد به مصرف. يخش جهانى. هميشه حاضر. حتى در روستاهاى دور كشورهاى جهان سوم!) كه از سوى كمبانىهاى بزرى نظير يونيورسال، سونى و وارنر به شدت حمايت مالى مى شود، به سرعت خود رادر در لـ مخاطب جا ما مى كند و ادعا مى كند كه
 اما از طرفى سعى مىكنم كه اين ارتباط با مخاطب برای او دستاور اوردى مثبت به همراه داشته باشد و بيش داورىهالى مرسوم را در مورد موسيقى كلاسيكى، معاصر يا الكوريتميك و اكوسماتيك كمرنى كند. يسش داورىهايايى نظير: موسيقى كلاسيك سخت و غير قابل درى است. موسيقى الكورتيميك بيجيده است. موسيقى معاصر بیروح و بیرمق است و....


## - موسيقى شما به چهه سمتى خواهد رفت؟ آيا اين اصولا قابل بيش

 بينى است؟ در مورد موسيقى من خير، جراكه من در سبك به خصوصى آهنكسازى نمى كنهـ و همانطور كه اشاره كردم همواره به دنبال باسخ به نيازه هاى موسيقايى خودم هستمه به احتمال زياد تنيير خواهد كرد. اما امروز خانهام توتياست و دشوارىام موسيقى الكُوريتميك.

- موسيقى خوب از نظر شما چيست؟

موسيقى خوب موسيقي هنرى است. بها اين معنى كها از كليشه دور است. دنباله روى


 در ارتباط بوده و به جه موسيقىاى كوش كرده است، اين مون موضوع حتى شايد به

خصوصيات فردى او هم بیارتباط نباشد.
-اين روزها به چچه قطعاتى بيشتر گوش مى كنيد؟ باورش برايه سخت است. اما اين روزها به ند ندرت موسيقى كوش مى كنم.

## -دليلش چِيست؟

اين كه به نيازهاى من باسخ داده نمى شود. خيل عظيمى از هنرمندانٍ مدرن با

 بسيارى از آثار موسيقىالانان بزرى كه سال كها درَ كنارم بودند نيز برايمه خسته كنتده شداند. اما بعضى از آثار شوئنبرى، ليكتى و واكنر، به خصوص بارسيار باريال هنوز به من انرزى مىدهند.

- أَيا مىتوان كفت تحصيل موسيقى به صورت أكادميك در اين نارضايتى نتش داشته، و أيا تحصيل آكادميك نقشى روى شيوّى آهنكسازى شما ايفا كرده است؟

 به نارضايتى عميق مىانجامام. از طرفى ديكر، شناخت بديدهماى هنرى قطعا روى خلق آثار هنرمندان هم تاثير مى كذارد كه من هم از اين قاعده مستثنا نيستم.


## - بزركترين هالشى كه هنكام آهنكسازى با أن مواجه هستيد حيست؟

من در خلق هر قطعه با مشكلات متفاوتى رو در رو هستم كه كامالا به ذات قطعه مرتبط است. به عنوان مثال وقتى روى يك كوارتّ كار مى كنها با با مشكل (الططلاحا) ديالوى نويسى براى هر ساز مواجهام. اين كه سازها به يكايكا يكريكر باسخ دهند، يه يكديكر واكنش نشان دهند. واكنشى مناسب و همزمانين، بدون اينكه بها
 مى كنم با مشكل دكركونى هاى بِيايى مواجهام كه تنها به سختى مهاريذيرند. اما مشكلى كه در خلق همهى قطعات وجود دارد، حفظ اصالت اثر است. اصالت به معنى اصل بودن، نه (اسنتى بودن"!

## - در ألبوم توتيا دو قطعه شنيده مىشود كه براى سه ويولنسل و كنترباس نوشتهايد. چرا براى كوارتت زهى به شكل كلاسيك نتوشيد؛

 اكر منظورتان سازبندى است، بايد بكويم درواقع، اين دو كوارتت نيستند. در حقيقت قطعاتى هستند برای جهار ساز كه با ها هم كفتوكو مى كنتد. نوشتن برایى يك تعدار ساز كه در تاريخ موسيقى به ندرت در كنار هم به اين شكل شنيده شديانياندا خود تصميم ميرى در هنكام آهنكسازى يك اثر. مديوم همان بيام است!

- مدتى است كه موسيقى تلفيقى طرفدار بسيار بيدا كرده و مىتوان كفت كه مُد شده است. اما در موسيقى شما اثرى از تلفيق موسيقى شرق و غرب شنيده نمىشود. علت چيست؟ در أغاز أهنكسازى قطعات مجموعهى توتيا، هركز به اين مساله فكر نكردم كي كه موسيقى تلفيقى بسازم و طبق عادت هميشكى به خودم الجازه مادم كه نه بيش از از آهنكسازى، بلكه در حين اين كار به تصميم كيرى هاى مهرمه برسهم. و اتفاقا در دو قطعه براى بيانو، از المانهان تزيينى كه در موسيقى ايرانى بها وفور شنيليه مىشود،


[^0]:    - سوال ديگرى كه هميشه در مورد هر آهنگّسازى به ذهنم میرس
    
     موسيقى هستم و ونياز به موسيقى خوب دارم كه البته باسخخ بها اين سوال كه موسيقى
     دارد، و وقتى من به دنبال شنيدن موسيقى|ى باشم كه به بيدايش نمى كنم، تصميم به آهنكسازى مى يكيرم و از اين طريق سعى مى كنه به خواستههاى خودم به عنوان

